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generosity to be more frequently practiced under an ethics of egoism.  By the end of this thesis, I 
hope the reader comes to a greater appreciation of Nietzsche’s ethics and finds his ethics 








































general sense of morality and save the term ‘morality’ for the more restricted sense of a robust 
(and, for Nietzsche, decadent) morality, as this is the sense in which Nietzsche uses the word. 9 
With this distinction in place, we may now turn to the issue of why Nietzsche is opposed 
to a universal morality.  Nietzsche makes these statements for at least two important reasons. 
First, the moral code Nietzsche advocates is not meant to be robustly universal.  Nietzsche is 
opposed to the morality of decadents that puts all men into one category and declares it knows 













claim, for instance, is universal, and not necessarily in a sense Nietzsche would oppose:  Morality requires that an 
individual follow a moral code that is consistent with his nature, needs, and desires.  Given Nietzsche’s antipathy 




















and help him truly flourish.  We will see later (in section IV) what flourishing consists of through 
Nietzsche’s description of Goethe, whom he thought achieved this mode of living.  For our 
purposes now, we may understand a “flourishing” life to be one that is rich in spiritual values, 
















































adhere to a morality on the basis of blind ‘faith’ or convention:  “Once a human being reaches 
the fundamental conviction that he must be commanded, he becomes ‘a believer,’” Nietzsche 


















































































































































spirits’ of the world and pulling them away from their self­destructive ideals:  “The only means 
of refuting priests and religions is always this:  showing that their errors have ceased to be 












































physician of the soul can be thought of as someone who studies and properly diagnoses diseases 































































































by Plato, Christianity embraced it enthusiastically, attributing “true” reality to the realm of God 
and relegating the ‘imperfect’ “world of appearance” to the realm of man.  In doing so, by 














































































































































































































































































life, these men need a ‘table of values’, i.e. a moral code, which affirms their nature.  Any other 
moral code, a code that espouses simplicity, humility, or obedience, for example, would run 











morality.  They must ask not, ‘what can I do to be moral’?  But, ‘how can a moral code advance 
my life’?  Higher men must reject any “anti­life morality” on principle and substitute it with 
“naturalism in morality – which is to say…healthy morality.” 108  By replacing commandments 

















































































































accepts reality for what it is and does not try to fabricate it.  (2) He recognizes and advances his 
own well­being.  (3) He is efficacious, i.e. he is capable of achieving what he intends to 
achieve. 118  I shall take each of these in turn. 
First, to live in harmony with reality requires that one think in harmony with reality.  This 
involves all of what was mentioned in the above section on naturalism.  It means, to repeat, that 
“[the higher man] conceives reality as it is, being strong enough to do so; [and thus that] this 














































































































For something to truly be a value one must also show that it promotes the valuer’s life.  This is 
made starkly clear when Nietzsche asks:  “[W]hat are our valuations and tables of moral values 
really worth?  What results from their rule?  For whom?  With regard to what? – Answer:  for 
life.” 136 

















































































































































































































































conquer and overpower.  It merely redirects these drives abroad from the ‘next man’ to the 
























expectations, for example.  Therefore, if we take seriously Nietzsche’s statement (in GS 13) that 
hurting others is a sign that one lacks power, we can still interpret the concepts of conquering, 
growing, overpowering foreigners, and the infliction of suffering in a non­physical sense. 
Within a society of great men and great achievements, ‘conquering,’ ‘overpowering,’ and 
inflicting suffering on other nations and cultures can be performed culturally and intellectually in 








extensive analysis than I allow for here. 171  My aim in this section has simply been to show the 
reader that Nietzsche’s higher men, the highest exponents of egoism, are not crooks or thieves, 
but, often, are artists and architects.  It is only a “clumsy psychology of bygone times” that could 





































































































































way for a cause, one’s focus is on fighting for one’s values, not rescuing one’s neighbors from an 
undesirable situation.  The benefit these others receive from the hero’s success is purely 
secondary.  In acts of benevolence, however, others are not accidental but direct recipients of our 














in grave danger often offends our taste and “makes us aware of our impotence... [or] cowardice, 
if we did not go to assist him…. [It may also] constitut[e] a signpost to some danger to us; and it 
can have a painful effect upon us simply as a token of human vulnerability and fragility in 

































































































































































































































































































































person to person with a blank stare and helpless dependency. 232  The ideal of altruism causes one 
“to flee from the ego, and hate it, and to live in others and for others….” 233  Can we call such a 
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